





A  case  is made  for  research  participants  (normally  known  as  ‘informants’,  ‘subjects’,  ‘objects’, 
‘sources’, etc.)  to be  included  in certain kinds of studies as co‐authors and co‐researchers. Self‐
narrative is examined from the perspectives of both the researchers and the researched. Engraved 
Landscape, a post‐positivist visual archaeology anthology is our case study that draws on long‐term 
lived  field  research  amongst  the  ǂKhomani  Bushman.  The  ǂKhomani, without  access  to  social 












The growing call  for  ‘de‐Westernising’ media studies backgrounds this study.   Where Curran and Park 
(2000)  enabled  a  wider  research  footprint  extending  to  the  Global  South,  but  assuming  Western 
epistemologies,  Willems  (2014)  requires  a  fundamental  theoretical  shift  that  recognises  epistemic 
resistance to re‐activate largely silenced knowledges beyond this north‐west axis.    The study below offers 
a way of  de‐colonising research, not just de‐westernising it.  The 22 year research project through which 
this methodological and  theoretical  reconfiguration  is done  is  titled Rethinking  Indigeneity  (Tomaselli 
2011:    Chapter  3).      As Dyll‐Myklebust  (2014:  81)  argues,  the  rethinking  of  indigeneity  requires  the 








‘de‐colonisation’.   Firstly,  is the carefully constructed and tightly managed  inter‐personal public sphere 
created by  the ǂKhomani, a contemporary group comprised  from previously nomadic hunter‐gathers, 
whose lifestyle currently spans pre‐modernity, modernity and post‐modernity.  Secondly and in contrast, 
is  the  global  postmodern  public  sphere  inter‐connected  by  social  media,  which  has  re‐constituted 
interpersonal communication into virtual interest.  
 















illustrated  (photographs,  graphics,  drawings, maps)  seven  chapters  are  autoethnographic  narratives, 
conventional academic writing, field discussions (in English, Nama and Afrikaans) and poems.  The team 
consisted of professors and graduate students from the Universities of Pretoria, Cape Town and KwaZulu‐
Natal,  and  the McGregor Museum, Kimberly,  from  cultural  and  communication  studies,  architecture, 















alert and assist  the  local authority and geographic community  to  the presence of a KhoiSani heritage 
resource in the area and  in developing its educational potential (NHC 2010 proposal), hence making the 
multiple self‐narratives part of a public‐expression or identity of the area.  As the site  is part of a private 

















Performativity  (just one  feature of much  autoethnographic work)  is part of  the decolonising process 
(Swadener and Mutua, 2008; Holman‐Jones, 2005). Evocative  texts often  include performativity as an 
epistemological  procedure.  Performance  ethnography  and  performative  writing  show  emotion  and 




it”  (Denzin,  2006:  422).  Walking  the  very  extensive  rock  faces  enabled  participants  to  find  this 
intersubjective space in fieldwork: 
It  is... not only by being  in  the  landscape  that allows one  to perceptually engage and gather 










with  shorter  sections  in Afrikaans  and Nama,  by‐lined with  all  team  voices,  but  it  also  captures  the 




















Decolonizing  research’s  principle  of  multivocality  was  thus  mobilised,  living  up  to  Kincheloe  and 
Steinberg’s  (2008: 150) call  to   explore “multiple ways of seeing and making sense of  the world” and 
refusing to uncritically accept  the Western canon  “as the only body of knowledge worth knowing”. In 



























by  crystal  radio and  continued  today with  the popularity of  social media, deals with a different non‐
electronic  public  sphere  (Habermas,  1962/1989).  We  explore  what  occurs  within  the  researcher‐
researched relationship and how it is perceived by both the academy and the ǂKhomani who are ‘being 
studied’. While  the public  sphere emerged  from bourgeois discussions during  the 18th Century, most 
contemporary researchers are students, academics and NGO workers, and thus middle class. In contrast, 




When  research  participants  are  included  as  co‐authors  they  act  like  prodsumers  as  they  are  both 
significantly contributing to, and are users of, the research done – or done with them.  Graphic design is 
used  in  Engraved  Landscape  to  enhance  readability  and  to  co‐researchers  (or  informants  in  the 
conventional sense) who are intrinsic to the outcome. Just as states sought to control who could broadcast 
under what conditions in the early radio environment, so have academic auditors similarly responded to 








De‐colonization  is  an  interventionist  process  that  engages  with  colonialism  at  multiple  levels.  De‐






underlying assumptions, motivations and values  that  inform research practices  (Smith, 1999: 20). This 
relates to the written expression of the Other and the Self. Where early broadcasting regulation largely 
silenced  the  crystal  radio  phenomenon,  in  the  academy,  the  emergence  of  research methodologies 
similarly shapes who can speak, to whom, under what conditions and through what channels. Academia 
additionally  elevates  formal  genres  or  codes  of  writing  deemed  to  be  scientific,  while  disparaging 
expression  like narrative, poesis, performance, autoethnography and the  like as unscientific. Academia 
thereby produces  a discourse  that  “author‐izes  certain people  to  speak  and  correspondingly  silences 
others, or at least makes their voices less authoritative” (Usher and Edwards, 1994: 90).  
 





























of  research  regulation  (Dutta,  2011;  Smith,  1999).  Research  is  often  conducted  within  an  othering 
relationship that  locates the researcher as all‐knowing and the researched as not‐knowing, but whose 
opinions are in any case captured in surveys. Ordinary people do come to know experientially ‐ as ‘what 









For  our  case  study,  the  self‐expressing  ‘public’,  our  so‐called  ‘unit  of  analysis’,  is  the  traditionalist 
ǂKhomani  (see Bregin and Kruiper, 2004; Glyn, 2013; Kruiper, 2014). They are recognised by us as being 
our partners  in research (i.e. we do not construct them as objects or subjects of study).   On occasion, 








































 their conception of ethics which may be diametrically opposed  to  the ethical regimes 
taken‐for‐granted by institutional review boards.  
 






paradigms  have  emerged  in  response  to  these  kinds  of  experiences  and  as  part  of  the  decolonising 
research project: 
 
1) Critical  Indigenous  Qualitative  Research  Methodology  (CIQRM)  (Denzin,  Lincoln  and  Smith, 




engage  in  critical  self‐reflective methodological  discussion  about  researcher  positioning  and 
Self/Other relations.  
 
Non‐indigenous or  ‘outside  researchers’  can be  instrumental  in  the  reformulation of Western‐centric 
forms of doing research:  
1) with a “centering of the landscapes, images, languages, themes, metaphors and stories in the 










Our  ǂKhomani  research  participants  have  learnt  the  value  of  public  self‐expression,  positioning 
themselves  as  traditional  hunter‐gatherers,  victims  of  dispossession  and  holders  of  indigenous 









It  is during Observer/Observed encounters  that  the  indigenous  try  to establish  the parameters of  the 
interaction. The researcher starts getting the uncomfortable impression that he/she is ceding control of 
the encounter…In terms of the crystal radio metaphor, the resulting cacophony needs  its own form of 










of  the Other  is  rooted  in positivism  that disaggregates Subject  from Object  (Stoller, 1984). Positivism 













channels  via which  this  sale  occurs  is  through  cultural  tourism, media  and  through  the  researcher‐
researched encounter itself (see Ellis, 2014; Tomaselli, 2012). This is one of the reasons that all sorts of 
gatekeepers, NGOs and civic organisations are now inserting themselves between ǂKhomani individuals 










Richard Wicksteed  in March  2015  over  rights  to  video  footage  saw  the  cancellation  of Wicksteed’s 
premiere, In the Land of Ou Makai‐ a Bushman Odyssey (Knoetze, 2015).   This is just another example of 
how the ǂKhomani so often find themselves as the backdrop to the observers' own agendas, struggles 
over  copyright  and  intellectual  property‐  notwithstanding  their  respective  contributions  to  that 
community. 
 
If First Peoples  find  themselves backstage with  regard  to court actions over  those professional media 
workers who work with them, they are also sometimes the victims of the academy’s research regulation 
procedures. The ǂKhomani are  infuriated  ‐   as are we‐ at the ways  in which researchers are used and 
abused by their  institutions,  in the ways  in which the spontaneity of  their Self/Other  interactions and 
negotiations are regulated by ethics committees, release forms, gatekeeper requirements and intellectual 
property  rights  regimes.  Informed  consent  letters  and  survey  instruments  are  distrusted  and  the 












ethics  committees  code  them  as  ‘vulnerable’  populations  along  with  children  and  prisoners, 













contribute  to decolonising  research  via  the use of  autoethnography  that maintains  the ethnographic 
objective of “seeking to understand and make sense of complex social worlds of which we are only part 





















the  researcher’s  thoughts  and  feelings  shape  the  nature  of  research  questions,  and  how  what  is 
encountered in the field often reframes received theory. Textbook methodologies are often useless, if not 
















In  our  experience,  our  critics  can  be  both measured  (and  therefore  helpful)  but  others  are  utterly 
destructive – hence the fly swatter metaphor as they try to eliminate the critical indigenous qualitative 









































1999:  2), while  on  the  other  contributing  significantly  to  local  cultural  economies.  So  intense  is  this 






































For academics, both media and  research exposure  is always  linked  to competition, advancement and 
career whether  or  not  it  is  of  relevance  to  the  research  participant  community.    For  the  ǂKhomani 
research really matters; for everyone else, research is a 5‐50 minute intrusion, usually with a disembodied 
survey instrument. Whether or not research has any significance beyond these restricted outcomes, is not 
considered  that  important by  academics  as  is  the  abiding  emphasis with publication.    The  academic 




Our  Kalahari  research  participants  still  largely  live  in  an  analogue  world,  in  remote  areas,  beyond 




specific  income  ends.  The  ǂKhonami  thus  are  interested  in  our methods,  our  assumptions  and  our 












to  the  sticky presence.    CIQRM offers other  lenses  that  enable  self‐expression  in  terms of  relations, 
networks and different kinds of encounters.  That is also the job of our indigenous co‐researchers in their 
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